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and  family  disintegration  can  be  interpreted  as  the  consequences  of  two  incompatible 
norm and value  systems:  the  collectivist, nationalistic, and militaristic worldview of  the 
former liberation front and ruling party People’s Front for Democracy and Justice (PFDJ), 
and  the  traditional cultural system of Eritrea’s society.  In 2002  the  regime  introduced an 
unlimited “development  campaign,”  thereby  forcing  large parts of  the  society  to  live as 
conscripts and perform unpaid labor. This has caused a mass exodus of young people and 
a rapid process of  family disintegration. The article  is based on empirical  fieldwork and 





















gierenden People’s Front  for Democracy and  Justice  (PFDJ) und der  traditionellen Wert‐
ordnung der  eritreischen Gesellschaft.  Im  Jahr  2002  rief das Regime  eine  zeitlich unbe‐
grenzte  „Entwicklungskampagne“  aus, die  große Teile der Bevölkerung  zu unbezahlter 
Zwangsarbeit  als Rekruten  zwingt. Dies  verursachte  einen Massenexodus  der  jüngeren 
Generation und zu einem rapiden Prozess der familiären Desintegration. Der Artikel ba‐










4 The  Impact  of  War,  Militarization  and  National  Service  on  Families  and  the  Social 
System 
















When  a  correspondent  from  the  Financial  Times  visited  Eritrea  in  summer  2009,  a  young 
woman told him, “When I was younger, I had hopes and dreams here. Now I don’t expect 
anything.  I  take  things  as  they  come. Dreams  don’t  come  true  in  Eritrea.”1  “When  I was 

















national duty.  In early 1998, a  few months before  the war with Ethiopia started, a national 
development campaign was announced and all those who had finished their national service 
were  remobilized. When  the war  started,  they were  directly  integrated  into  their  specific 
army positions. Since the end of the war in 2000 there has been no significant demobilization 
of  the army,2 which consists of more  than 350,000 people, while every year new  rounds of 
young men and women have been drafted (cf. Hughes 2005). 
In  summer  2002  the  government  announced  the  so‐called  Warsay‐Yikealo  Development 
Campaign.3 The younger generation  is  referred  to  as warsay, meaning  “inheritor”  or  “fol‐
lower,” while yikealo denotes a wise elderly person, a term the government uses explicitly for 
the fighter generation. The younger generation is supposed to follow in the footsteps of the 
former  fighters by  internalizing  and practicing  the values  of  self‐sacrifice, hard work  and 
dedication to the Eritrean nation in the form of unlimited and unpaid service. The introduc‐



















in  economic  activities  such  as  trading,  farming,  property  development  and  infrastructure 
construction,  all  of which  are  based  on  the unpaid  labor  of  the  conscripts. Before private 
firms were banned from the construction industry in April 2006, they could “hire” conscripts 
for employment—their wages being payable to the Ministry of Defense (Gaim Kibreab 2009: 
62‐63). Large parts of  the population are  thus unable  to establish a  family or care  for  their 
wives and children or their elderly parents. The way of life forced upon the recruits stands in 
stark  contrast  to  the  traditional  forms  of making  a  living. As  this  paper will  explain,  the 
WYDC is causing social anomie by making it impossible to reconcile private norms and val‐




Durkheim,  modified  by  Merton,  and  adapted  to  the  context  of  authoritarian  societies  by 














nently  in  Suicide  (1897).  It  describes  a  state  of  relative  normlessness,  or  a  lack  of  rules 
(dérèglement). Durkheim  also described  it  as  a  “state of disturbed order”  (Durkheim  1973: 











sociologically  as  a  symptom  of dissociation between  culturally prescribed  aspirations  and 
socially structured avenues for realizing these aspirations” (ibid.: 134). A social condition in 





equally distributed within  the society. More generally, he observed  that “it  is only when a 
system of cultural values extols, virtually above all else, certain common success goals for the 
population at large while the social structure rigorously restricts or completely closes access 
to approved modes of  reaching  these goals  for a considerable part of  the same population 
that deviant behavior ensues on a large scale” (ibid.: 146). This situation may also arise in re‐
pressive political systems, especially when the rulers try to suppress traditional norms and 







2. Innovation: Cultural goals are  internalized, but  institutionalized norms are not equally 
internalized as the sole strategy for reaching these goals. In the US, for instance, there is a 









cording  to Merton,  retreatism most  likely occurs when  a person originally  assimilated 
both cultural goals and institutional practices but experienced continued failure in near‐


















the  institutionalized means for  implementing them. Waldmann’s definition,  in other words, 
suggests that norms in anomic societies are unclear, inconsistent, not socially accepted, and 
not  enforceable.  It  does  not  include  the  possibility  that  there may  be  a  hybrid  system  of 
norms where one normative subsystem may be consistent and socially accepted while others, 






also  to  apply  Merton’s  elaborated  concept  of  a  discrepancy  between  cultural  (normative) 
structure and social structure. Moreover, the various forms of deviant behavior elaborated by 





















appears  to be granted  little  respect  in  the  society under  investigation. The most  important 
indirect indicators of an anomic situation are the different forms of deviant behavior that oc‐
cur  in  the  system,  for  instance,  self‐aggression  or  aggression  towards  others.  Waldmann 










social  life and conflict resolution. We assume  that  three distinguished norm and value sys‐
tems exist in Eritrea: 
1. The traditional norms and values of the various ethnic groups in the country. 














maintaining peace  and  stability  in  the  country  and  tolerates  traditional  conflict‐resolution 
mechanisms as long as the ruling party and its members are not impacted.6 
The WYDC is a new strategy of total mobilization. It means extreme interference in the pri‐





to sustain  their  families. Anomie  is  linked  to situations where culturally prescribed aspira‐
tions and the socially structured means to realize these aspirations are dissociated, as cultur‐
ally accepted goals cannot be reached using socially accepted means. In Eritrea, all genera‐
tions  including  the youngest one have so  far  internalized and  respected customary values. 
The lineage or extended family is the basic form of social belonging, and founding a family 
by following the traditional rituals is a basic societal goal. Of course, providing for one’s fam‐
ily  is another goal. Many Eritreans depend on support from  their relatives  in  the diaspora, 
but  they  see  it as  their duty  to  contribute as much as  they  can  to  the wealth of  their  (ex‐




dodger; bribes military  commanders,  if one has  the  financial  capacity; works as a govern‐
ment spy; or  flees  the country.  It  is also evident  that suicide  rates are very high  in  the na‐
tional service. The campaign has severely disturbed the cultural system and social structure, 
as the previously existing rules have been shattered by massive government intervention in 
normal  life  circles. As deviant behavior  is a good  secondary  indicator of anomie,  the  four 
variations elaborated by Merton will be applied in the Eritrean context. 
At  first glance,  there seems  to have been no  increase  in deviant behavior  if  the  term  is  re‐
duced to criminality. Criminal acts have always been rare  in Eritrea and still are. However, 
empirical research shows which forms of deviance occur frequently: 
1. Innovation: There  is growing corruption and a mentality of self‐enrichment within  the 
higher and middle strata of the PFDJ apparatus in the bureaucracy and the military.7 This 
can be interpreted as a sort of disillusion: the values the fighters internalized during the 




dispute) by applying  customary  law. The  intention  is  to gain  control over  customary  jurisdiction, which  is 
usually executed by elders and mediators elected through customary procedures. 





spent  their  life  following  the  collectivist  idea  of  being  “fighters”  (tegadelti).  They have 
thus  shifted  their  cultural  value  system  from  the  collectivist  ideals  of  the  struggle  to‐
wards privatized norms of personal well‐being. 
2. Ritualism: It is probable that many ex‐fighters who internalized, at least partially, EPLF 




responsibility or  initiative (overconformity as a result of anxiety or  insecurity). The  loy‐
alty of this group towards the system is probably still higher than that of the frustrated 















rejects  the old  traditions of Sufism. The harsh  reaction of  the government  to  these  reli‐

















5. Conformity: According  to Merton, a society can only be stable as  long as conformity  is 
the predominant form of behavior within it. In Eritrea it is most probable that the num‐
ber of “conformists”  is steadily declining: Those who have built their  lives according to 
the cultural goals of  the  traditional society are no  longer able  to achieve  these goals, as 
the means for reaching them have been destroyed by the structural militarization of the 
society. Those who  have  internalized EPLF  norms,  are  convinced  of  the  government’s 
policy, and still believe that the goals of self‐reliant development and social justice can be 
realized within  the present  system must  turn a blind  eye  to  the  reality  in  the  country, 
where  the economy  is on a steady course of decline and  the number of beggars  in  the 
streets  is rising on a daily basis. Generally,  it  is more  likely that conformity of behavior 
can be identified among diaspora members who still believe that their government is on 















were  permanently  exposed  to  political  indoctrination.  These  values  included  self‐sacrifice 
and the extinction of individualism; however, they also included positive values such as be‐














impose  their rules on  the entire society. The government  introduced  the national service  in 
1994, not only as military training and a development service but also as a tool for imposing 
the EPLF’s values  on  the  younger  generation,  especially  in  regard  to  overcoming  “subna‐
tional”  orientations—meaning  loyalty  to  ethnic,  regional  and  religious networks—and de‐






peace,  the members  of  the  younger  generation  are  supposed  to  live  in  an  enduring war‐
simulating situation. In an imitation of the situation in the field during the struggle, all civil‐
ian activities are subordinated  to a militarized  lifestyle.  Individualism  is bedeviled, and all 
personal interests must be negated. 
It is, however, an obvious fact that this second attempt to impose the EPLF value system is 
about  to  fail and  is  leading  to an ever greater state of social anomie, which  is most clearly 




field,  the EPLF  took care of  them. The warsay  generation, however, has been  forced  into a 
lifestyle which not only seems senseless to them but also deprives them of hope for the fu‐
ture. Every  individual, no matter how conservative and  traditional his or her  socialization 
has been, is now forced into military life, forced to leave his or her family and the responsi‐







metal  containers  for punishment. For details of human  rights violations  in  the military  see Human Rights 
Watch: Service for Life. April 16, 2009, in: http://www.hrw.org/en/node/82280/section/6 (7.10.2009). 
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have experienced a  severe conflict of  roles  in attempting  to  fulfill  their national obligation 
and  to  live a meaningful  life by  realizing  their personal educational and career ambitions. 
Equally importantly, they have been deprived of the ability to contribute to their families’ in‐
comes. This section discusses  the  reactions and coping strategies evident as a  result of  the 
prevailing state of social anomie using Merton’s categories of deviant behavior. It can be as‐






norms  and  cultural  goals.  These  indicators  include  feelings  of  dissatisfaction,  insecurity, 
guilt, and depression. Secondary  indicators, such as an  increase  in deviant behavior  in  the 
form of innovation, ritualism, retreatism and rebellion, will be demonstrated using case stud‐
ies. As empirical  research opportunities are extremely  limited  in present‐day Eritrea,  long‐
term participant observation is the most important research tool. The information presented 





















(all male) had  escaped  to Sudan by  2009. Four of  them  left Eritrea  after we had  included 
them in the sample without knowledge of their respective plans to flee, a fact which reflects 






















member of our  sample group died, and  the  fate of another who ended up  in Libya  is un‐
known.  






their  traditional  values  and  refused  to  accept  the  government’s  nationalist  demands  any 
longer. In two cases the flight can be seen as rebellion, as the people in question left Eritrea 
Hirt: “Dreams Don’t Come True in Eritrea”  17 











































war with Ethiopia and was not demobilized.  In 2003 he  refused  to go back  to his military 
unit after a one‐month vacation because his monthly salary of 450 nakfa (approximately €23) 
was  too small  to make a  living. He worked  illegally at a private construction  firm and be‐
came one of the many wanted draft dodgers. He was arrested in 2005 on charges of betraying 
the nation and was sent to Wi’a, a military prison site.12 The family was cut off from the fi‐
nancial  support  provided  by  Ismail.  The  arrest  of  her  husband  changed  everything  for 



































ficers  to  allow  them  to  enjoy  extended periods  of  leave or  to work  in  the  administration, 
preferably in Asmara, where they can go about their own business while doing their service 
for only an hour a day. Sometimes young men are released when they can prove that they are 
the only breadwinner for  their extended family, but  it appears  that  this has no  longer been 
accepted as an excuse in recent times.  
The case of Mekonnen (36 years old) is typical of those who are “on the better side of life.” 
Mekonnen  comes  from a well‐to‐do  family  in Asmara; his parents own a  large electronics 
shop and have good relations with the government. During the 1990s, they opened a restau‐
rant, which  is managed by Mekonnen. When  the war started  in 1998, Mekonnen was con‐
scripted like the other nationals but managed to get a job as the driver of a high‐ranking offi‐
cer, who employed him more or less nominally and who accepted bribes from his family in 
return  for  leaving him undisturbed. After  the end of  the war, Mekonnen was not demobi‐
lized but  continued his nominal  job. He  is  formally  regarded as a national  service  recruit. 




exceptional or unjust. His conviction  is  that whoever  is  in a position  to avoid  the national 
service will do  so. However,  even privileged persons  such  as Mekonnen  are  living under 
anomic conditions, as their maintenance of their comfortable lives and business enterprises is 
never secure. Large parts of the Asmara entertainment business (discos, nightclubs, etc.) are 
under  the control of military officers, and  the  few private  individuals who continue doing 
business in this field have to get along well with them at any cost as there is no legal security 
in the country. 
Innovation  by  Exodus:  Exodus  is  the  last  alternative  for  those who  cannot deal with  the 
situation any  longer. Fleeing  the country has become a mass phenomenon  in  recent years. 
Young people  cross  the borders  to  the neighboring  countries under  the  threat of death.  If 
they  are discovered while  trying  to  escape  they may be  shot  on  the  spot  or  arrested  and 
placed in a camp for an unspecified period, usually for about one year, only to be sent back 










morally, which  in  the  logic of  the government  is an act of  treason. They are obliged  to pay 
50,000 nakfa  (€2,500) when  one  of  their dependants  escapes;  otherwise  they go  to prison, 
unless they are released on bail.15 This punishment has been introduced as a subtle weapon 
to generate a moral conflict for those who feel responsible towards their relatives; however, 
given  the desperate  situation  in  the  country,  this  strategy has not paid off.  In very  recent 
times  the  regime  has  seemingly  had  to  drop  this  practice—at  least  for  the  time  being—
because the number of escapees has become so  large that the prison facilities are no  longer 
sufficient to house all affected parents. In 2008 almost 200,000 Eritrean refugees were regis‐
tered  in Sudan, not  including the  large number who had not reported to the authorities, to 







94  in 2002  to 9,033  in 2008. The respective  figures  for Malta, which  is  infamous  for having 








war with Ethiopia, and his two best friends  lost their  lives  in the third Ethiopian offensive. 
After the peace agreement in 2000, his hope was to be demobilized, but he was kept in a mili‐
tary position. He felt desperate and made plans to escape with some like‐minded friends. In 
2004, when his military unit was  shifted  to Gash‐Barka,  some of  the  soldiers managed  to 
cross the border, and he was supposed to join them. But on the night of the planned escape 
                                                     








17   UNHCR  statistical  database,  in:  http://date.un.org/Data.aspx?q=refugees&d=UNHCR&f=indID%3aType‐Ref 
(21.09.2009). 
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been “frozen”  (medeskal) by  the government, which means  they  receive  their salary but do 
not have any meaningful tasks as they have lost the confidence of their superiors. Neverthe‐
less, they appear at their office every day, as they are deprived of alternatives. This pattern of 


















scripted  since 1998; he  received a payment of 500 nakfa per month, of which he was  sup‐
posed to give 300 nakfa to his wife. Soon after the marriage, however, it became clear that he 
did not care  to support Salma  financially, even  though she was pregnant. Mohammed had 
grown up  in a rural environment  in  the Southern Region  (Zoba Debub). Before  joining  the 






being underweight. After  six months, Mohammed  suddenly decided  to  take his wife  and 
daughter back to his house. He again mistreated Salma and did not give her food or clothing. 
According  to  their  tradition,  the extended families of  the couple  tried  to keep  the marriage 
together; however, Salma was now determined  to get divorced. As  the marriage had been 
held under Shari’a law, she turned to the Shari’a court to get the divorce. The court tried to 
































fered sexual assaults and rape.  It  is an open secret  that  involuntary relationships and rape 
occur  in  the military, but our respondents,  thereby representing  the attitude of  the general 
public, were reluctant  to report cases of sexual harassment because  they are a social  taboo 
and there is no chance that such assaults will be brought before a court. Young women who 














After  some  time,  she  learned  that her  officer’s  superior was moving  into  a military  camp 
24  Hirt: “Dreams Don’t Come True in Eritrea” 
 
some miles away. While she was on duty she managed  to escape  to  that camp and  tell her 


















losing  the  chance  to  finalize  their  education and  lead a  self‐determined  life. All girls who 
want to finish their secondary education are forced to do so at the military training camp at 










The mass exodus of many young people can also be seen as a  form of  rebellion, which  in 
Merton’s  characterization  means  alienation  from  both  ruling  goals  and  institutionalized 
means, and the replacement of these with alternative goals and mechanisms. In some cases, 
young people  leave  the country  to be  free of both  the  traditional  role expectations of  their 
families  and  the  government’s  nationalist  expectation  of  self‐sacrifice.  Those  who  rebel 
against private and EPLF/PFDJ norms are more  likely  to be young women  from  the urban 
Hirt: “Dreams Don’t Come True in Eritrea”  25 
middle class and  those who have not been  thoroughly exposed  to both  the  traditional and 








complained  that  the Eritrean system was very rigid and  that  teachers were hitting  the stu‐












Eritrea.  Daniel  had  a  hard  time  but  was  able  to  make  it  to  Khartoum,  where  he  stayed 
throughout 2008. In 2009 he managed to get to Libya with the help of an organized human 




























During  the 1990s  the number of beggars  in Asmara was small and Eritreans often stressed 
that they were proud not “to be a society of beggars.” While only a small number of old men 
and women were begging in the streets, child beggars were almost unknown. Poor children 
were selling cigarettes, chewing gum, peanuts and  the  like  to  improve  the  income of  their 
families, but they did not resort to directly asking people for money. The number of beggars 







system but  rather on  solidarity networks among extended  families within and outside  the 
country. The prolonged national service has rendered this system defunct, as the members of 
the workforce are no longer earning enough money to support their families. In addition, in‐




social networks as  their children have died  in  the war with Ethiopia, have  left  the country, 
are imprisoned, or have been kept in the national service and are unable to send money. The 













be  stranded  in Sudan or another neighboring  country without being able  to  remit money. 




similar effects, as  the  lack of any personal opportunities or possibilities  for  fulfilling one’s 
familial duties also leads to traumatization and mental disorientation, something which is re‐
flected  in  the  demoralized  people walking  the  streets  unable  to  care  for  themselves.  The 
army usually dismisses people who are unfit  for  the  service due  to massive psychological 
disturbances, leaving them without social or medical care. 




























land  of  subsistence  farmers  under  its  policy  of  rationalizing  agricultural  production;  it 















vast majority of  the  fighters went  to  the  field as volunteers and were  convinced  that  they 
were fighting not only for national independence but also for a social revolution and the bet‐
terment of  their people and  families. When  independence was achieved  in 1991,  there was 
hope for a better future. The majority believed that slow but steady economic development 
and  the  liberalization  of  the political  system would  occur. During  the war with Ethiopia, 
most of the soldiers were still convinced that an independent Eritrea was worth fighting for 
in  the  face of  the  threat of  a new Ethiopian  invasion.  Immediately  after  the Algiers Peace 





ticipation of  the hafash,  the Eritrean masses,  in public affairs. The president  reacted with a 
clampdown on the free press and the arrest of his most prominent adversaries within the po‐







of an  international border commission and was not ready to cede  territory awarded  to Eri‐













ane  (the  Ethiopian  government  led  by  the  Tigray  People’s  Liberation  Front),  conscripts 
dream  of  fleeing  to  the neighboring  countries  to  escape  their  fate.  If  the Eritrean govern‐
ment’s primary aspiration was to train a reliable defense force, it could have maintained the 
original  18‐month duration  of  the  service, with  occasional  training  sessions  for  reservists. 
The official argument for the campaign is that in order to rebuild the war‐devastated country 
within the framework of the government’s self‐reliance strategy, voluntary labor is necessary 
for  sufficient  infrastructure  construction  to  initiate a process of development. At  the  same 


























porary Eritrea: Case Studies of  the Saho Community. Paper presented at  the  III. Enno‐
Littmann Conference, FU Berlin, 1. – 4. April (forthcoming). 
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